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ABSTRAKT
Një pjesë e madhe e dëmtimeve ndodhin për shkak të dëmtimit të izolimit e që nuk është e lidhur
me prodhuesin e tij. Dëmtimi i izolimit ndodh për shkak të dëmtimit fizik nga ana e personelit
apo paisjeve ,vjetërimi i përshpejtuar nga temperaturat,ambient i papërshtatshëm ,mbitensionet,
dëmtimet nga uji, tërheqja e tepërt e kabllove, realizimi jo i mirë i lidhjeve etj. Në mbrojtje
gjithashtu luan rol të madh edhe sistemi i tokëzimit, ku do të përshkruajmë mënyrën e realizimit
të tokëzimit në nënstacione, pajisjet për tokëzim dhe të gjitha parametrat e tij. Këtu do të flasim
edhe për sistemet e tokëzuara dhe të patokëzuara, përparësitë dhe mangësitë e të dy llojeve, si
dhe për mënyrat e mbrojtjes nga goditja e rrymës.
Deri ne vitet e 70-ta janë përdorur vetëm reletë mekanike, ndërsa në fillimin e dekadës së 8-të ka
filluar përdorimi i releve mikroprocesorike, mikro – SCADA, dhe sistemi SCADA i cili ka
mundësuar automatizimin e nënstacioneve për distribucion dhe transmission si dhe stacionet
elektrike.
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1.0 Hyrje

Qëllimi kryesor i mbrojtjes së sistemit është sigurimi i izolimit të një sistemi në mënyrë që
rreziku të jetë i mininizuar ose të themi sistemi mbetet i paprekur nga dëmtimet.
Dëmtimet në sistemet elektroenergjetike ndodhin kur rryma rrjedh jashtë rrugës-linjës së
paraparë.Nganjëherë kjo ndodh edhe për shkak të kyqjes së gabuar të personelit të shërbimit.Në
çastin kur ndodh kjo,impedance e re(impedance e dëmtimit) vendoset paralel me atë të

ngarkesës.Në këtë mënyrë rruga normale e rrymës prej burimit deri te ngarkesa lidhet shkurtë.Në
rastin kur dëmtimi ka impedancë të madhe,rryma e lidhjes së shkurtër që qarkullon mund të jetë
mjaft e vogël dhe anasjelltas.Në cilindo rast do të kemi ndryshim të tensionit të qarkut.
Mund të themi se sa më i lartë të jetë tensioni në qark, qarku do të jetë më i besueshëm.Arsyeja
për një gjë të tillë qëndron në faktin se investimet në mbrojtjen kryesore dhe në atë rezervë në
rast të sistemeve me tension më të lartë janë më të mëdha, meqë dëmtimet e mëdhaja përcillen
me humbje jashtëzakonisht të mëdha.
Dukuritë-fenomenet natyrore që shkaktojnë lidhjet e shkurta janë: goditja e rrufesë, era, akulli,
tërmetet, zjarri, eksplodimet, rënia e drunjëve, prekja nga shtazët, ndotja kimike apo atmosferike.

8

2.0 Shqyrtimi i Literaturës
Mbrojtja rele është degë e inxhinierisë së sistemeve elektroenergjetike e cila studion parimet e
dizajnimit dhe veprimin e pajisjes e cila quhet rele ose mbrojtje rele. Kjo pajisje detekton
gjendjet jonormale të sistemit, dhe inicion aksionin çkyçjes sa më shpejtë që të jetë e mundur për
ta rikthyer pjesën e shëndoshë të sistemit elektroenergjetik në gjendjen normale. Shpejtëveprimi
është një kërkesë esenciale për sistemin e mbrojtjes rele.Koha e veprimit e rendit prej disa
milisekonda është një kërkesë e shpeshtë ndaj saj.Rrjedhimisht intervenimi i faktorit njeri në
veprimin e sistemit të mbrojtjes nuk është i mundur.Veprimi i mbrojtjes është automatik, i
shpejtë dhe duhet të shkyç numrin minimal të mundshëm të elementeve të sistemit
elektroenergjetik.Për të arritur këto qëllime, ne duhet të analizojmë të gjitha tipet e mundshme të
dëmtimeve-lidhjeve të shkurtra ose të regjimeve jonormale të cilat mund të shfaqen në sistemin
elektroenergjetik.Duhet të analizohen ndryshimet e të gjitha madhësive të cilat mund të
shfrytëzohen si informacione për të siguruar veprimin e mbrojtjes.Pastaj duhet të kemi parasysh
edhe mundësinë që pajisja e mbrojtjes mund të dështon ose të mos vepron në mënyrë adekuate,
dhe të parashihet veprimi i mbrojtjes rezervë.(Mbrojtja Rele Prof. Dr. Ali Gashi)
Në stabilimentet elektrike dhe sistemet elektroenergjetike (SEE) shfaqen dëmtime dhe regjime
jonormale të punës.Dëmtimet më të përhapura dhe më të rrezikshme janë lidhjet e
shkurtra.Mbingarkesat po ashtu janë njëri nga regjimet jonormale kryesore, të cilat në qoftë se
zgjasin për kohë të palejuar janë të dëmshme dhe mund të kalojnë në lidhje të shkurtra.Në këtë
mënyrë dëmtimet dhe regjimet jonormale në stabilimente elektrike apo në sistem mund të jenë
shkaktarë të avarive (dëmtimeve të rënda).Këto manifestohen me dëmtime të pajisjeve elektrike
apo të elementeve të sistemit, me ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike e madje edhe me
rënien e plotë të sistemit elektroenergjetik, apo pjesëve të tij. Për të penguar shfaqjen e avarive
dhe të dëmtimeve të mëdha, duhet që elementi i dëmtuar të shkyçet sa më shpejtë, d.m.th. Koha e
shkyçjes duhet të jetë sa më e vogël, jo më e madhe se disa të dhjetat e nga njëherë edhe të
qindtat pjesë të sekondës. Për ketë qëllim për mbrojtjen e stabilimenteve dhe të elementeve të
SEE përdoren siguresat dhe pajisja automatike që quhet mbrojtja rele.(Mbrojtja Rele Prof. Dr.
Ali Gashi)
Kërkesa kryesore ndaj mbrojtjes rele është shkyçja automatike e elementit të dëmtuar (si rregull
gjatë l. sh) dhe veçimi (me anë të çelësit të fuqisë) i tij nga pjesa tjetër e padëmtuar e sistemit apo
9

e stabilimenteve.Në këtë mënyrë mbrojtja rele paraqet një formë të automatikës së kundëravarive.
Reletë për mbrojtje, për të vepruar si informacione zakonisht shfrytëzojnë madhësitë
elektrike.(Mbrojtja Rele Prof. Dr. Ali Gashi)
Reletë mbrojtëse që i përdorin madhësitë elektrike, i marrin ato nga sistemi energjetik nëpërmjet
të transformatorëve rrymor (TA) dhe, ose nga transformatorët e tensionit (TV). Këto pajisje
hyrëse ose transformatorë matës e sigurojnë izolimin e qarku sekondar nga tensionet e larta të
sistemit, dhe e ulin madhësinë e tyre në vlera-nivele sekondare praktike për reletë.

Figure 1 Skema një polare e lidhjes së reles dhe skema e veprimit.(Mbrojtja Rele Prof. Dr. Ali
Gashi)

2.1 KOMPONENTET THEMELORE TË MBROJTJES SË SISTEMIT ELEKTRIK

Me qenë se sistemi elektrik zakonisht ka fuqi të madhe e cila realizohet me tensione të larta dhe
rryma të mëdha, këto madhësi konvertohen në madhësi të standardizuara të përshtatshme për tu
aplikuar në rele me anë transformatorëve matës kështu që komponentët janë:
- Transformatorët e tensionit dhe të rrymës: Me anë të tyre monitorohet gjendja e sistemit dhe
merren informacionet të cilat aplikohen në rele.
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- Reletë: Në rele varësisht nga tipi madhësia e informacionit elektrik vazhdon të përpunohet dhe
konvertohet në nivel elektronik në formë të rrymës ose tensionit dhe krahasohen me vlerën e
akorduar në të. Në bazë të këtij krahasimi bëhet dallimi midis gjendjes normale të punës dhe
gjendjes së dëmtimit, dhe në rastin e fundit jepet instruksioni për hapjen e çelësit në konditat e
dëmtimit, si dhe bëhet sinjalizimi i kësaj gjendje.
Rrjedhimisht releja e monitoron qarkun e mbrojtur dhe në rast të rritjes së vlerës kësaj mbi vlerën
e lejuar (të akorduar) i mbyll kontaktet e relesë që e mbyllin qarkun e rrymës së vazhduar.
Në këtë mënyrë tensioni i vazhduar i aplikuar në bobinën e çelësit të qarkut e hap kështu qarkun
që mbrohet.
Çelësat e qarkut (ndërprerësit): dimensionohen për të përballuar rrymat e mëdha të lidhjes së
shkurtër-dëmtimit, e po ashtu për të shkyçur qarkun nëpër të cilin qarkullojnë rrymat e dëmtimit,
në bazë të informacionit që e marrin nga reletë për kohë sa më të shkurtër (deri në disa perioda).
(Mbrojtja Rele Prof. Dr. Ali Gashi)

2.1.1 Paisjet dalëse të relesë
Me qëllim të realizimit të funksionit të tyre, reletë duhet në qarku e tyre të operimit të sigurojnë
sinjale të ndryshme që nevojiten.Kontaktet e tipeve të ndryshme zakonisht e realizojnë këtë
funksion.
Sistemet e kontakteve me të cilat është e pajisur sigurojnë daljet elektrike për shkyjen e qelësave
dhe sinjalizimin e tyre në distancë. Zakonisht kontaktet janë:
- Me vetë-resetim (kthim): Kontaktet mbeten në pozitën e veprimit vetëm gjatë aplikimit të
sinjalit të veprimit dhe kthehen në pozitën fillestare (të hapur) kur të hiqet sinjali, dhe
- Me resetim me manual ose elektrik: Këto kontakte mbeten të mbyllura ose në pozitën e
veprimit edhe pasi madhësia e veprimit hiqet. (Mbrojtja Rele Prof. Dr. Ali Gashi)
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Figure 2. Tipet e kontakteve (Mbrojtja Rele Prof. Dr. Ali Gashi)

2.1.2 .Kërkesat kryesore të mbrojtjes rele
Ekzistojnë pesë kërkesa themelore të mbrojtjes rele:


Siguria



Selektiviteti



Stabiliteti



Shpejtësia e veprimit



Ndjeshmëria

2.1.3. Siguria

Siguriaështë një kërkesë me shkallë të lartë dhe mund të jetë: siguria e veprimit dhe e
mosveprimit.Ajo varet nga faktorët siq janë:


Dizajni apo akordimi jokorrekt



Instalimi apo testimi jokorrekt



Dëmtimi gjatë punës.
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2.1.4. Selektiviteti

Kur shfaqet dëmtimi skema e mbrojtjes duhet ti hap vetë ata çelsa të qarkut veprimi i të cilëve
nevojitet për izolimin e dëmtimit.Kjo veçori e veprimit selektiv quhet po ashtu diskriminim dhe
arrihet me dy metoda kryesore:


Me akordim kohor



Me mbrojtje njësi.

Në rastin e parë, mbrojtjet në zonat sukcesive akordohen të veprojnë për kohën e cila i
korrespondon veprimit të sekuencës së mbrojtur për të realizuar funksionin e
veprimit.Mbrojtjet tjera nuk e përfundojnë operacionin e veprimit dhe kthehen në gjendje
fillestare para aktivizimit.
Në mbrojtjen njësi siçështë mbrojtja diferenciale mbrojtja vepron vetëm për dëmtimet
brensa zonës së definuar qartë të mbrojtjes.(Mbrojtja Rele Prof. Dr. Ali Gashi)

2.1.5. Stabiliteti

Ky term zakonisht shoqërohet me mbrojtjen njësi dhe e jep aftësinë e mbrojtjes për të mos i
ndikuar nga konditat jashtë zonës së mbrojtur.

2.1.6. Shpejtësia e veprimit

Funksioni i mbrojtjes rele është që ti izolon dëmtimet sa më shpejtë që të jetë e mundur. Njëra
nga objektivat kryesore është ruajtja e stabilitetit të sistemit nga lëkundjet, humbja e sinkronizmit
dhe daljen nga sistemi.
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2.1.7. Ndjeshmëria

Ky term zakonisht përdoret për të iu referuar nivelit minimal të veprimit (rryma, tensioni, fuqia,
etj.) të releve ose skemës komplete të mbrojtjes. Reletë ose mbrojtja thuhet se kanë ndjeshmëri
nëse parametrat e veprimit primar janë të ultë.(Mbrojtja Rele Prof. Dr. Ali Gashi)
Gjatë procesit të shfrytëzimit të pajisjeve elektrikedhe instalimeve elektrike në objekte,mund të
ndodhin lidhje të qarqeve nën tension me tokën.Në këtë rast në tokë do të kalojë një rrymë
elektrike,dhe si rrjedhim i kësaj,në vendin e lidhjes së qarkut me tokën,si dhe në zonën përreth
kësaj lidhjeje do të shfaqen potenciale elektrike.Potenciali i pjesëve përçuese në vendin e lidhjes
me tokën,nga madhësiaφn qëështë para kësaj lidhjeje,do të ulet në mënyrë të theksuar deri në
madhësinëφt,e cila është:

φt = It*Rt
Ku janë:
-It-rryma që kalon në tokë,
-Rt-rezistenca qëi paraqet toka kalimit të rrymës elektrike.
Kjo ulje e potencialit të pjesëve përquese në vendin e lidhjes me tokën është një dukuri e
rëndësishme nga pikëpamja e sigurimit teknik dhe shfrytëzohet për mbrojtjen nga goditjet që
mund të vijnë si rezultat i prekjes nga njeriu i shtëpizave metalike që normalisht nuk janë nën
tension, por që mund të vihen nën tension si rezultat i shpimit të izolimit.Për këtë qëllim
shtëpizat e pajisjeve elektrike lidhen me tokën me anë të elektrodave metalike.
Këto elektroda metalike të futura në tokë, quhen tokëzues dhe shërbejnë për krijimin e një
lidhjeje të mirë me tokën, me qëllim që të përcjellin rrymën elektrike në tokë me një rezistencë
më të vogël.
Pra me tokëzim nënkuptojmë lidhjen e ndonjë pike të instalimeve elektrike me tokën,e cila
paraqet përcjellësin elektrik gjeologjik me rezistencë të papërfillshme dhe kondensator me
kapacitet shumë të madh(Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni).
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2.2 Qëllimi i tokëzimit të aparateve elektrike

Qëllimi kryesor i tokëzimit të aparateve elektrike është :
- Sigurimi i personelit që punon me ato aparate elektrike,
- Mbrojtja e materialit dhe
- Përmirësimi i kualitetit të punës së aparaturës.
Sipas mënyrës se si bëhet tokëzimi i aparateve elektrike dallojmë :
-Tokëzimi mbrojtës që paraqet tokëzimin e pjesëve të cilat në rast të dëmtimit mund të gjenden
nën tension,tokëzimin për mbrojtjen e personelit gjatë punës në stabilimentet e tensionit të lartë
dhe tokëzimin e pështjellave sekondare të transformatorëve rrymor dhe të tensionit ;
-Tokëzimi i një pjese të rrjetit gjatë punës normale quhet tokëzim punues.Te tokëzimi punues një
pikë e instalimit elektrik sillet në potencialin e sajë të pandryshueshëm,ashtu që potenciali i të
gjitha pikave të tjera të caktohet në krahasim me të si referente(krahasuese).
Ku hyn tokëzimi i pikës së neutrit të transformatorit, pavarësisht se a është tokëzimi i
drejtpërdrejt ose jo .
Që të dy llojet e tokëzimit në rast të gabimeve në punë,dhe shpesh të mos sinkronizimit në
rrjetë,e drejtojnë rrymën elektrike në tokë , ku fuqia e saj varet nga tensioni dhe impedanca e
qarkut elektrik i cili është i mbyllur përmes tokës. Për këtë,tokëzimi

çdo herë duhet të

dimensionohet ashtu , që rëniet e tensionit që paraqiten në to për shkak të rrymës së lidhjes së
shkurtër,të mos kalojnë normat e lejuara.(Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)

2.3. Pjesët përbërëse të aparateve për tokëzim
Aparatet për tokëzim përbëhen nga tokëzuesi (një apo më shumë) qëllimi i të cilëve është të
realizojnë lidhjen me tokën,dhe të përcjellin rrymën e lidhjes së shkurtër nga përçuesit e
tokëzimit,që kyçin tokëzimin me ato pjesë të aparateve që duhet tokëzuar .

Pra themi që tokëzimi si lidhje elektropërquese e ndonje pike të instalimit elektrik me tokën
përbëhet prej dy pjesëve themelore:
-“tokëzuesit”i cili paraqet pjesën elektropërçuese të vendosur nën sipërfaqen e tokës.
dhe
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-“përcjellësit(linjës)tokëzues” i cili paraqet pjesën elektropërçuese mbi tokë.(Instalime Elektrike
Prof. Dr. Vjollca Komoni)

Figure3 Paraqitja grafike e tokëzimit dhe shpërndarjes së potencialit përreth tokëzuesit1përcjellësi tokëzues, 2-tokëzuesi, Ut-tensioni itokëzuesit, Up-tensioni i prekjes, Uh-tensioni i
hapit. (Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)

Qëllimi i mbrojtjes nga lidhja me tokën është që të:


ulet rreziku nga tensioni i prekjes(Up) dhe tensioni i hapit(Uh),



minimizohet shkalla e dëmtimit të pajisjes elektrike,



shkyçet pjesa e dëmtuar nga rrjeti dhe të pengohet zgjerimi i tij në pjesët tjera,për
shkak të mbitensioneve,



Kjo rregullohet me rregulla nacionale mbrojtëse nga elektriciteti.

Tensioni i prekjes Up quhet tensioni në të cilin mund të vihet trupi i njeriut që ka prekur pjesët
(shtëpizat) metalike të makinave dhe pajisjeve elektrike gjatë dëmtimit të izolimit të tyre.
Up=φt-φb
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Φt-pika e potencialit të tokëzuesit

Φb-pika e potencialit të bazamentit ku qëndron njeriu
Up=φt*α1
Α1-koeficienti I prekjes (<1)

Për zvoglimin e tensionit të prekjes dhe koeficientit të prekjes duhet që elektrodat e tokëzimit t’i
vendosim sa më afër njëra-tjetrës.
Tensioni i hapit është diferenca e potencialeve midis dy pikave të sipërfaqes së tokës, brenda
zonës së përhapjes së rrymës, në të cilën ndodhen këmbët e njeriut.
Uh=φx-φx+a
φx dhe φx+a,pikat e sipërfaqes së tokës ku ndodhen këmbët e njeriut
Uh=φx * β1
β1- koeficienti i tensionit të hapit (≤1)
Tensioni i hapit varet nga forma e lakores së shpërndarjes së potencialeve në zonën përreht
tokëzuesit si dhe nga largësia e njeriut nga tokëzuesi.(Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca
Komoni)
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Figure 4 Diferenca në vlerat e tensionit për njësi gjatësie përgjatë një përquesi.
(Electrical Instalation Guide, 2006)

Ue-Rritja e potencialit të tokës
E-Elektroda e tokës

Ut-Tensioni i ardhshëm i kontaktit
Us-Tensioni i ardhshëm i hapit

S1, S2, S3-elektrodat potenciale të klasifikimit të tokës të lidhura me elektrodën e tokës E.
(Ana e majtë paraqet përfundimin e instalimit pa tokëzim dhe pasojat, ndërsa ana e djathtë pjesën
me tokëzim).

2.4. Tokëzuesit

Me tokëzues kuptojmë pjesët e paizoluara të aparateve tokëzuese që janë të groposura në
tokë.Detyra e tyre ëhtë që nga aparatet e tokëzuara të përcjellin rrymën në tokë.
Me rastin e lidhjes së shkurtër, rryma elektrike përcillet në tokë përmes sipërfaqes së
tokëzuesit,duke u përhapur në të gjitha anët.Me këtë rast rryma duhet të përballoj rezistencën e
tokës,dhe për këtë në tokë paraqiten rëniet e tensionit.Për këtë edhe tokëzuesi do të fitojë një
rritje të potencialit në raport me pjesët tjera të tokës.Ndryshimin në mes të potencialit të
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tokëzuesit dhe tokës që e rrethon e quajmë tensioni i tokëzuesit dhe ai mund të llogaritet nga
formula:

UE=REIE

ku është: UE=tensioni i tokëzuesit nëraport me tokën që e rrethon (me “tokën” e cila e rrethon
kuptojmë sipërfaqen jashtë ndikimit të tensionit të hinkës); RE=rezistenca shkrirëse e tokëzuesit
gjithashtu rezistenca e tokës në mes të tokëzuesit dhe të ashtuquajturës tokës ideale,që e përbëjnë
bashkësia e pikave në distancë të mjaftueshme e që potenciali elektrik praktikisht është baras me
zero.Rezistenca shkrirëse është pjesë e rëndësishme e rezistencës së tokëzimit,në të cilën hyn
edhe rezistenca e kalimit nga tokëzuesi në tokë, rezistenca e tokës dhe e vet tokëzuesit.Për këtë
shpesh në vend të shprehjes rezistenca e shtrirjes (përhapjes) përdoret rezistenca e tokëzimit ; IE=
rryma e lidhjes së shkurtër.(Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)

2.4.1. Përquesit e tokëzimit, lidhja dhe shpërndarja

Përçuesit,që lidhin shpenzuesit për tokëzuesin i quajmë përçues tokëzimi.
Në mes tyre dallojmë: kryesor ose përmbledhës që janë përçuesit e tokëzimit në të cilët lidhim
përçuesit e tokëzimit të ndonjë shpenzuesi,dhe përçuesit shpërndarës të tokëzimit përmes të
cilëve lidhim ndonjë shpenzues në përçuesit kryesor të tokëzimit për tokëzim.
Përçuesit e tokëzimit normalisht vendosen mbi tokë.Nëse janë të vendosur në tokë, i trajtojmë si
përçues tokëzimi vetëm nëse janë të izoluar.Në rast se nuk janë të izoluar i numërojmë në
tokëzues.(Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)

2.4.2. Llogaritja e tokësuesve në përgjithësi

Qëllimi i llogaritjes së tokëzuesve është dimensionimi i drejtë i tyre.Për këtë aspekt përdorim
formularët llogaritës të bazuar në pasqyrën e rrymës së tokëzuesit për disa raste më kryesore dhe
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më të thjeshta .Konkretisht,për çdo lloj tokëzuesi zgjedhim atë formë,që i përngjanë formës më
reale të tij.
Në praktikë,llogaritë e fituara nuk do të jenë gjithsesi të sakta,edhe në rastet kur vlerësimi ynë i
rezistencës specifike të tokës të jetë i saktë. Mirëpo,në këtë mënyrë saktësia e fituar për nevojat
praktike do të jetë e kënaqshme.Vështirësitë lajmërohen vetëm në vlerësimin e drejt të
rezistencës specifike të sipërfaqes.Për këtë është e nevojshme që gjatë projektimit të
stabilimenteve të mëdha të bëhen matje të rezistencës specifike të sipërfaqes para projektimit.
Në çdo rast,pas përfundimit të montimit të kryhen matje të rezistencës së tokëzimit e sipas
nevojës edhe të përmirësohet.(Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)

2.4.3 Llojet e tokëzuesve

Sipas mënyrës si janë paraqitur,tokëzuesit i ndajmë në: doracak dhe të veçantë.Më doracak
kuptojmë,p.sh: gypat e ujësjellësit dhe gypa tjerë që ndodhën në tokë , konstruksionet mekanike ,
armaturat e betoni dhe aparatura tjera që i kemi pranë dore dhe mund të përdorën si tokëzues, të
cilët në të vërtet janë punuar për qëllime tjera.Tokëzuesite veçantë janë ata përçues gjegjësisht
sistem përçuesish,të cilët i kemi vendosur në tokë me qëllim të caktuar,që t’i përdorim si
tokëzues. Sipas mënyrës së ndërtimit kemi tokëzues të thellë dhe të cekët .
Tokëzuesit e thellë janë ata që pjesa më e madhe e tyre depërtojnë në thellësi të tokës (tokëzuesit
thupror ose gypor ), ose të atillë që janë vendosur në thellësi e cila në krahasim me ta është e
barabartë ose më e madhe (pllakos, rrjeta të vogla tokëzuese ).

Figura 5 Vendosja e tokëzuesit gypor në sipërfaqe të tokës dhe vendosja e tyre në thellësi.
(Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)
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Tokëzuesit e thellësive kanë këto veti :


Janë më pak të ndjeshëm në ndryshimet e rezistencës specifike të shtresave sipërfaqësore
të tokës



Mundësojnë vendosjen e dimensioneve kryesore në drejtim vertikal dhe më këtë zënë
vend më të vogël;



Të këta tokëzues,ë groposur thellë,tensioni i hapit është më i vogël dhe për këtë mund t’i
ngarkojmë më shumë.

Tokëzuesit e cekët janë ata që dimensionet kryesore shkojnë paralel me sipërfaqen e tokës dhe
tek të cilët thellësia e groposjes është e parëndësishme në krahasim me dimensionet e tyre , si
p.sh: shiritor , sipërfaqësor (pllakor) apo rrjeta të mëdha tokëzuese .

Tokëzuesit e cekët kanë këto veti :


janë të ndjeshëm në ndërrimet e rezistencës specifike të shtresave sipërfaqësore të
tokës.Që të zvogëlojmë varësin e rezistencës së tokës bile në aspektin e tokës së ngrirë i
groposim në thellësi prej 0.5 - 1m ;



në sipërfaqe të cilën e zë tokëzuesi i cekët,tensioni i hapit është më i vogël kurse më i
madh është në pjesën e jashtme të tij ;



për formëzimin e potencialit praktikisht janë të përdorshëm vetëm këta tokëzues të cekët .

Të stabilimentet e tensionit të lartë të gjithë përçuesit e brendshëm të tokëzimit përdorën para se
gjithash në kuptim të formëzimit të potencialit,e vetëm në një masë të vogël si mjet për
zvogëlimin e rezistencës së tokëzuesit :


tokëzuesit e cekët zënë sipërfaqe më të madhe , prandaj dhe përdoren atje ku ka
sipërfaqe të mjaftueshme ;

 në aspektin ekonomik , tokëzuesit e cekët janë më të lirë.(Instalime Elektrike Prof.
Dr. Vjollca Komoni)
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2.5. Rëndësia e projektimit të tokëzimit të nënstacionit
Vlerësimet për projektimin e tokëzimit të nënstacionit janë të një rëndësie të veçantë për të
garantuar sigurinë publike dhe të personelit,të minimizoj rrezikun nga tensioni transferues, të
mbroj izolimin e pajisjeve,të siguroj rrugën për shkarkim të rrufesë,të ofrojë rrugë me rezistencë
të ultë për tek tokëzimi.
Një sistem i tokëzimit efektiv i nënstacionit në mënyrë tipike përbëhet prej shufrave të shtrira në
tokë, ndërlidhja përmes kabllos ose rrjetit të varrosur, shtresa tokëzuese e paisjes, lidhja e kabllos
nga tokëzuesi i groposur në pjesët metalike të strukturave dhe pajisjeve, lidhjet e neutrit të
sistemit si dhe i tokëzueseve me sipërfaqe të mbuluar me materiale izoluese.

2.5.1. Objektivat e sisitemit efektiv të tokëzimit
Një sistem efektiv i tokëzimit i ka këto objektiva:
1. Sigurimi i qënies njerëzore në atë shkallë sa që një person të punojë ose të ec në afërsi
tëobjekteve pa ju ekspozuar ndonjë rreziku ose në ndonjë goditjeje kritike
elektrike.Tensioni i prekjes ose i hapit që shfaqet nganjë defekt duhet të jetë në nivele
të sigurisë.Një vlerë e sigurt është ajo për të cilën nuk do të prodhohet rrymë e
mjaftueshme brenda trupit e tillë që të shkaktojë çrregullime në rrahje të zemrës.
2. Të sigurojë mënyrën optimale për të bartur dhe për të shpërndarë rrymat elektrike në
tokë nën kushte normale të defektit, pa tejkaluar kufijtë për punë të pajisjeve ose të
mos ndikojnë negativisht nëvazhdimësi të shërbimit të pajisjeve.
3. Të sigurojëtokëzim të sigurt për mbrojtje nga impulse goditëse të rrufesë dhe
goditjeve valore që ndodhin nëpajisjet për komutim të nënstacionit, me çka
zvogëlohet dëmtimi i pajisjeve dhe kabllove.
4. Të sigurojë një rezistencë të ulët për relenë mbrojtëse,në mënyrë që ajo të detektojë të
gjitha prishjet që janë paraparë në intervalin mbrojtës,me tëcilën përmirësohen vetitë
mbrojtëse të pajisjeve që mbrojnë pajisjet e sistemit elektroenergjetik,veçanërisht për
defekt minimal.
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Projektimi i një sistemi të tokëzimit të duhur për një nënstacion është i komplikuar. Numër i
caktuar i parametrave ndikojnë në projekt, vlera e saktë e të cilëve vështirë mund të
caktohet.Para së gjithash, temperatura dhe lagështia mund të shkaktojnë ndryshime të mëdha në
rezistencën specifike të tokëzimit, gjegjësisht në sistemin në të cilin është instaluar.

Figure 6 Tokëzimi i nënstacionit (Grounding , Bonding , Shield and Sure Protection Mark
Barnes and Malcolm Barnes, 2004)

2.5.2. Rrjeta e tokëzimit

Në stabilimentet më tëmëdha tokëzimi bëhet me anë të një numri më të madh të tokëzuesve të
lidhur ndërmjet veti. Në disa raste të thjeshta mund të bëhet llogaritja e saktë,edhe pse vetëm për
një numër më të madh të tokëzuesve rritet numri i barazimeve. Kjo vlen për tokëzime të
realizuara me të njëjtin tip të tokëzuesve (vetëm në formë të tubit ose nëformë shiriti), ndërsa
llogaritja për tipe të kombinuara të tokëzuesve praktikisht mundtë bëhet me anë të kompjuterëve,
ose në këto raste llogaritja bëhet vetëm për ata gyporë, e në herën tjetër vetëm për tokëzuesit në
formë shiriti, dhe si rezistencë merret vlera më e vogël.(Grounding , Bonding , Shield and Sure
Protection Mark Barnes and Malcolm Barnes, 2004)
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Figure 7 Rjeta e tokëzimit (Grounding , Bonding , Shield and Sure Protection Mark Barnes and
Malcolm Barnes, 2004)

2.5.3. Elektrodat e tokëzimit (sondat)

Elektroda e tokëzimit përbëhet nga tre elemente bazë:
1. Përcjellësi i tokëzimit
2. Lidhësja-përforcimi i përquesit me elektrodën e tokëzimit,dhe
3. Vetë elektroda e tokëzimit.
Rezistenca e elektrodës së tokëzimit i ka tre komponente bazë:


Rezistenca e vetë elektrodës së tokëzimit dhe të lidhjeve në elektrodë



Rezistenca e kontaktit të tokës rrethuese të elektrodës,dhe



Rezistenca e trupit rrethues të tokës përreth elektrodës së tokëzimit.(Grounding ,
Bonding , Shield and Sure Protection Mark Barnes and Malcolm Barnes, 2004)
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Figure 8 Elektroda e tokëzimit (sonda) (Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)

2.5.4 Rezistenca e tokëzimit

Rezistenca e tokëzimit përcaktohet kryesisht nga rezistenca e tokës, lagështia e saj dhe
temperatura.Rezistenca elektrike e tokës karakterizohet nga rezistenca specifike e dheut që e
përbënë atë.Rezistenca specifike elektrike e tokës varet nga shumë faktorë si:
Përbërja e dheut,lagështia,temperatura e dheut,ngjeshja e tij dhe koha gjatë vitit.
ρ=rx

𝐴
𝑙

 - Rezistenca specifike e tokës ( m )
r - Rezistenca (  )

A – Sipërfaqja 1m2

l - Gjatësia
Dheu në gjendje kryesisht të thatë ka rezistencë elektrike të madhe.Nëse dheu laget atëherë do të
zvogëlohet rezistenca elektrike për shumë herë për shkak të tretjes së kriprave dhe acideve që
ndodhen në të.Rritja e sasisë së lagështisë (70-80%) nuk do të shkaktojë zvoglimin e rezistencës
elektrike por rritjen e saj sepse rritja e tepërt e sasisë së ujit ulë numrin e joneve, ulë
koncentrimin e lëndëve të tretura në të, ulë përqueshmërinë pra rritet rezistenca.(Instalime
Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni) .Ulja e temperaturës në 0°C shkakton ngrirjen e dheut dhe si
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pasojë, rritjen e rezistencës së tij pasi rezistenca elektrike e akullit është disa herë më e madhe
sesa e ujit.
Shkalla e ngjeshjes së dheut ndikon drejtpërdrejt në rezistencën specifike të tij.Sa më i ngjeshur
të jetë dheu aq më e vogël është rezistenca specifike e tij.Ngjeshja e dheut zhduk hapsirat boshe
midis pjesëve përbërëse të dheut që ndikon në rritjen e seksionit që si rrjedhoj ka zvoglimin e
rezistencës.Nga kjo që u tha më lartë rezulton se rezistenca e tokëzimit varet nga tre parametra:
1.Nga vetë toka,
2. Nga gjatësia (thellësia) e elektrodës, dhe
3. Diametri i elektrodës.
Rezistenca

specifike

elektrike

e

tokës

varet

nga

shumë

faktorë

si:përbërja

e

dheut,lagështia,temperatura e dheut,ngjeshja e tij dhe koha e vitit.Në tabelë i kemi dhënë disa
vlera

orientuese

te

rezistenës

specifike

elektrike

për

lloje

të

ndryshme

të

tokës(dherave)homogjene.(Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)
Table 1 Vlerat orientuese të rezistencës specifike elektrike për lloje të ndryshme të tokës
(dherave) homogjene (Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)

Lloji i tokës(dheut)

Rezistenca specifike e tokës(dheut)

Moçalet

30

Tokat punuese,argjila,e imët e lagësht

100

Rëra e lagësht

200

Rëra e imët e thatë

500

Rëra e thatë dhe zhavorri

1000

Shkëmbinjët

3000-10000
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2.5.5. Përhapja e rrymës në tokë nga një tokëzues i vetëm

Me kalimin e rrymës nëpër tokëzues dhe më tej në tokë,do të shfaqen potencialet në tokëzues
dhe në sipërfaqen e tokës përreth tokëzuesit.Për të gjetur vlerën e potencialeve në zonën përreth
tokëzuesit,supozojmë që rryma It kalon nëpër tokënëpërmjet një elektrode metalike ne formë
tëgjysmësferës dhe që qarku i saj mbyllet në një tjetër elektrodë e cila ndodhet pambarimisht larg
elektrodës së zgjedhur.
Që të lehtësojmë llogaritjet tokën do ta supozojmë me karakteristika elektrike homogjene,pra me
rezistencë specifike të pandryshueshme(Ω*cm).Në këtë rast rryma nga tokëzuesi do te përhapet
në tokë në mënyrë të njëtrajtshme sipas rrezeve të elekrodës gjysmësferike.Dukuria e ngjashme
ndodh edhe në elektrodën tjetërku mbyllet qarku elektrik.
Dendësia e rrymës në pikën me largësi x nga qendra e elektrodës gjysmësferike është:
𝜹=

𝑰𝒕
𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝒙𝟐

Hapësira përreth tokëzuesit,në të cilën përhapet rryma quhet fusha e përhapjes së rrymës.Kjo
fushë shtrihet deri në pambarim,ndërsa në praktikë kjo largësi ëshrë 20m.Në këtë largësi seksioni
i tookës është aq i madhsa që dendësia e rrymës mund të konsiderohet e barabartë me zero.

Figure 9 Përhapja e rrymës në tokë nëpërmjet një elektrodr sferike
(Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)
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2.5.6. Përhapja e rrymës në tokë nga njëgrup tokëzuesish

Në shumicën e rasteve,për të arritur vlerën e nevojshme të rezistencës së tokëzimit,sipas
kushteve teknike të mbrojtjes,kërkohet që të përdoren disa tokëzues të lidhur paralel.
Për distanca të mëdha midis elektrodave tokëzuese(≥40m)fusha e përhapjes së rrymës së secilës
elektrodë nuk ndikohet nga veprimi i fushave të elektrodave fqinje,pasi që fusha e përhapjes së
secilës elektrodë shtrihet në hapsirën që kufizohet nga gjysmësfera me rreze 20m.Në praktike
gjatë realizimit të tokëzimit të objekteve dhe stabilimenteve elektrike të ndryshëm elektrodat e
tokëzimit vendosen në distancë më të vogël se 40m për dy arsye:
1. Përmasat e komplet tokëzimit do të jenë shumë të mëdha dhe kjo rezulton me punime të
mëdha gërmimi,në disa raste lindin vështërsi realizimi për shkak të kufizimit të territorit
etj.
2. Në raste të veqanta në stabilimentet elektrike të tensionit 110kV e lart,me mjete të
zakonshme nuk mund të sigurohet parrezikshmëria e personelit që i shfrytëzon.

Nëse elektrodat vendosen në distancë më të vogël se 40m atëherë fushat e përhapjes së rrymave
të tokëzuesve të veqantë bashkëveprojnë midis tyre ose siq thuhet ndodh ekranimi reciprok midis
tokëzuesve.Në këtë rast lakoret e shpërndarjes së potencialeve në zonën përreth tokëzuesve do të
ndërpriten midis tyre.

Figure 10 Përhapja e rrymës në tokë në grupin e tokëzuesve me distancë≤40m midis elektrodave.
(Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)
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2.6 Sistemet e pa tokëzuara

Siç e kemi thekësuar më parë për një funksionim të sigurt të sistemit duhet të sigurojmë
tokëzimin e tij.Por ka raste kur një sistem mbetet i pa tokëzuar.Sipas një përkufizimi një sistem i
cili nuk ka lidhje me tokën është sistem i pa tokëzuar.
Kjo lidhje me tokën bëhet për shkak të pranisë së kapaciteteve ndërmjet përçuesve të
drejtpërdrejtë ne terren.
Përparësia e sistemeve të pa tokëzuara është se kur ka ndonjë defekt në sistem,rrymat janë aq të
ulëta saqë nuk paraqesin ndonjë rrezik të madh,prandaj sistemi mund të vazhdoj pa
ndërprerje.Avantazhi i dytëështë se nuk ka nevojë të investohet në pajisje mbrojtëse dhe në
sisteme të tokëzimit duke zvogëluar koston e përgjithshme të sistemit.(Grounding , Bonding ,
Shield and Sure Protection Mark Barnes and Malcolm Barnes, 2004)
Disavantazhet e këtyre sistemeve janë:


Zbulimi i defektit(prishjes) zbulohet shumë ngadalë,merr shumë më shumë kohë sesa në
sistemet e izoluara.Kjo ndodhë për shkak të përdorimit të deltës së thyer për detektimin e
prishjes.



Shkakton lidhje të shkurtër në sistem.

2.7 Sistemet e tokëzuara

Te këto sisteme nuli është i lidhur drejtëpërdrejtë me tokën pa futur ndonjë rezistencë të
qëllimshme në qark.Me zgjedhjen e duhur të llojit dhe numrit të elektrodave te tokëzimit është e
mundur të sigurohet një lidhje me një rezistencë të ulët(1Ω).
Përparëaitë e këtij sistemi:


Prishja zbulohet lehtë prandaj edhe mbrojtja vepron shpejtë.Shumë shpejt vërehen
edhe lidhjet e shkurtëra në qark.
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Është e lehtë për të identifikuar dhe përzgjedhur qarkun ku ka ndodhur gabimi në
mënyrë që në qarqet e tjera dhe te konsumatorët të mos ndërpritet rrjedhja e fuqisë.

Ndërsa mangësitë e këtij sistemi janë:
Në qarqet e shpërndarjes së tensionit të lartë(5kV e lartë),kemi rezistencë të ulët të tokës dhe kjo
rezulton me rryma jashtëzakonisht të larta të prishjes,pothuajse sa rrymat e lidhjes së shkurtër në
qark në tre fazat e sistemit.
Rrymat e tilla te larta mund të mos jenë të rrezikshme nëse prishja ka ndodhur në përçues
shpërndarës(kabllo),por kur kemi prishje brenda një pajisje (motor ose gjenerator) rrymat e tilla
do të shkaktonin dëme të mëdha.(Grounding , Bonding , Shield and Sure Protection Mark Barnes
and Malcolm Barnes, 2004)

2.8 Goditjet nga rryma elektrike

Goditjet nga rryma elektrike shoqërohen me prishjen e punës normale të sistemeve kryesore të
organizmit të njeriut.Ato shoqërohen me shkurtime të pavullnetshme të muskujve qe mund të
qojnë në ndalimin e punës së zemrës dhe të mushkërive,d.m.th.në vdekjen e të aksidentuarit.
Këto goditje paraqesin rrezikshmëri të madhe për jetën e njeriut.Shkalla e rrezikshmërisë varet
nga rezistenca elektrike e trupit të njeriut,intensiteti dhe kohëzgjatja e kalimit të rrymës,nga lloji
dhe frekuenca e rrymës si dhe nga vetitë individuale të njeriut.
Intensiteti i rrymës elektrike që kalon nëpër trupin e njeriut është faktor kryesor që përcakton
shkallën e dëmtimit të tij.Faktor tjetër që e përcakton rrezikshmërinë e rrymës është edhe rruga e
kalimit të rrymës nëpër trupine njeriut.
Goditja elektrike nëse nuk çon në vdekjen e njeriut,ajo mund të shkaktoj sëmundje serioze të
organizmit(sëmundje të zemrës,nervore,dobësime të kujtesës,etj.)Këto sëmundje mund të
shfaqen menjëherë ose pas kalimit të një kohe(disa orë,disa ditë ose muajsh).(Instalime Elektrike
Prof. Dr. Vjollca Komoni)
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Figure 11 Zonat (kohë/rrymë)-efektet e rrymës AC në trupin e njeriut kur ajo kalon nga dora e
majtë në këmbë. (Electrical Instalation Guide, 2006)

AC-1: Zona ku ndihet fare pak rryma.

Lakorja A:Përceptimi i rrymës aktuale

AC-2:Zona ku është i dukshëm efekti i rrymës.Lakorja B:Pragu i reaksioneve muskulore.
AC-3:Tkurrja e muskujve
AC-4:Mundësia e efekteve të pakthyeshme
AC4-1:Deri në 5% probabiliteti i goditjes së zemrës. .
AC4-2:Deri në 50% probabilitetii goditjes së zemrës.
AC4-3:Probabiliteti igoditjes së zemrës.
Lakorja C1:Kufiri i probabilitetit 0% e ventrikulit të rrahjeve të shpejta të zemrës.
Lakorja C2:Pragu prej 5% të probabilitetit ventrikulit të rrahjeve të shpejta të zemrës.
Lakorja C3:Kufiri i probabilitetit 50% e ventrikulit të rrahjeve të shpejta të zemrës.
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2.8.1. Rezistenca e trupit të njeriut

Trupi i njeriut është përçues i rrymës elektrike dhe përçueshmëria e indeve të gjalla shkaktohet jo
vetëm nga vetitë fizike të tij,por edhe nga dukuritë e ndërlikuara biofizike dhe biokimike që i
karakterizojnë ato.Pra rezistenca e trupit të njeriut është në varësi jolineare nga shumë faktor por
edhe nga madhësitë elektrike si:tensioni,rryma elektrike,faktorët fiziologjikë dhe gjendja e
mjedisit përreth.
Rezistenca e trupit të njeriut për lëkurë të thatë,të pastër,dhe të padëmtuar e matur në tension1520V është në kufijtë 3000-100000Ω.Nëse heqim pjesën e jashtme të lëkurës(epidermën)atëherë
rezistenca e trupit të njriut bie në vlerën 500-700Ω.
Rezistenca e tërë e trupit të njeriut është:
𝑍𝑛𝑗 =

𝑅𝑛𝑗
√1 + (𝑤 × 𝐶𝑛𝑗 × 𝑅𝑛𝑗)

2

Ω

Ku janë:
Rnj-rezistenca aktive e trupit të njeriut që merret Rnj=Rb+2*Rj
Cnj-kapaciteti i njeriut Cnj=0.5Cj
W=2*𝜋*f
Në praktikë merret vlera e rezistencës e pandryshueshme Rnj=1000Ω.(Instalime Elektrike Prof.
Dr. Vjollca Komoni)

2.8.2.Qlirimi nga rryma elektrike

Me rastin e goditjes së rrymës elektrike është e domosdoshme tëçlirohet i aksidentuari nga
veprimi i rrymës sa më shpejtë që të jetë e mundur,sepse sa më e gjatë të jetë kjo kohë aq më e
madhe do të jetë shkalla e dëmtimit.
Duhet të shmanget rreziku nga rënia e të aksidentuarit nga lartësia.
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Gjatë shkyçjes së instalimit elektrik në të njejtën kohë mund të mbesim pa rrymë dhe ndriçim
prandaj duhet të sigurojmë ndonjë burim për ndriçim(llambë dore).
Në qoftë se shkyçja nuk mund të bëhet shpejtë duhet te marrim masa që ta largojmë të
aksidentuarin nga pjesët përcjellëse që jane nën tension.Për të bërë këtë duhet të përdorim ndonjë
shkop,litar ose çfarëdo sendi të thatë që nuk e përcjell rrymën.(Instalime Elektrike Prof. Dr.
Vjollca Komoni)

2.9. Mbrojtja nga prekja e drejtpërdrejtë

Mbrojtja nga prekja direkte mund të realizohet në disa mënyra:


me izolim elektrik,



me vendosjen e rrethojës dhe me shtëpiza,



me vendosjen e pengesave,



me vendosje jashtë largësisë që arrihet me dorë,dhe



me pajisje mbrojtëse plotësuese(çelësi i rrymës diferenciale PMRRD pse çelësi FID)
(Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)

Figure 12 Kontaki direkt
(Electrical Instalation Guide, 2006)
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2.9.1 Mbrojtja me izolim elektrik

Pjesët elektropërçuese të cilat normalisht ndodhen nën tension,dhe të cilat mund të arrihen me
prekje direkte,duhet të jenë të mbuluara me material elektroizolues i cili vazhdimisht mund të
duroj të gjitha sforcimet nga mjedisi.Izolimi i tillë mund të mënjanohet vetëm me shkatërrim me
qëllim.Si materiale të tilla nuk mund të konsiderohen llojet e ndryshme të ngjyrave dhe
llaqeve.(Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)

2.9.2 .Mbrojtja me rrethojë dhe shtëpiza

Pjesët elektropërquese të cilat janë nën tension dhe të cilat nuk janë të izoluara elektrikisht,duhet
të vendosen pas rrethojës ose në shtëpiza,në mënyrë që të pengohet prekja direkte e rastësishme e
tyre.Këto rrethoja mund të largohen dhe shtëpizat mund të hapen me anë tëçelësit ose veglave të
cilat i posedon personi profesionist.Zakonisht vendosen edhe bllokadat,me ç’rast ato nuk mund
të largohen deri sa tensioni në pjesët elektropërquese të tyre,mos të shkyçet.(Instalime Elektrike
Prof. Dr. Vjollca Komoni)

2.9.3. Mbrojtja me pengesa

Pengesat vendosen me qëllim që të pengohet afrimi në pjesët elektropërquese të cilat gjenden
nën tension

dhe të cilat nuk janë të izoluara elektrikisht,ose të pengohet prekja direkte

eventusle.Për largimin e tyre nuk nevojitet kurrfarëçelësi apo vegle,por duhet siguruar që ato
rastësisht mos të largohen.(Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)
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2.9.4. Mbrojtja me vendosje jashtë largësisë që mund të arrihet me dorë

Ato pajisje elektropërquese të cilat janë nën tension dhe nuk janë të izoluara elektrikisht,mund të
vendosen edhe jashtë largësisë që mund të arrihet me dorë me qka do të pengohej prekja direkte
e tyre.

Figure 13 Mbrojtja me vendosjen e barrierave, largesia minimale 2m. (Electrical Instalation
Guide, 2006)
2.9.5 Masat mbrojtëse plotësuese me vendosjen e pajisjeve mbrojtëse të rrymës diferenciale

Si masë mbrojtëse plotësuese përdoren pajisjet mbrojtëse të rrymës diferenciale përkatësisht
çelësi FID.
Rryma e veprimit për këtë pajisje nuk guxon të jetë më e madhe se 30mA.Në rastin e prekjes
direkte kjo pajisje shpejtë do të shkyç tensionin nga pjesët elektropërçuese të cilat i
mbron.(Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)
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2.10. Mbrojtja nga prekja indirekte e tensionit

Me prekje indirekte nënkuptojmë prekjen e pjesëve elektropërçuese të cilat nuk marrin pjesë në
qarkun punues të rrymës,mirëpo me rastin e prishjes mund të bijnë nën tension ndaj tokës.
Pra te prekja indirekte vihet kur pjesët elektropërçuese të shpenzuesit ose komponentës
elektrike për shkak të prishjes në izolim të bijnë,në ndonjë potencial në krahasim me
mjedisin.Pjesët elektropërçuese të cilat janë në përbërjen konstruktive të komponenteve elektrik
dhe shpenzuesve quhen”pjesë elektropërquese të ekspozuara”,ndërsa të gjitha të tjerat që
ndodhen në objekt quhen”pjesë elektropërquese të huaja”. Mbrojtja nga prekja indirekte
realizohet ne disa menyra:


me ndarje elektrike(galvanike),



me barazimin e potencialit pa lidhje me tokën,



me ndërtimin e hapësirave elektropërçuese(të izoluara),



me përdorimin e shpenzuesve dhe komponenteve të klasës së dytë,pra ato që kanë izolim
elektropërçues dhe



me shkyçjen automatike të furnizimit të qarkut elektrik ose pjesëve të instalimeve
elektrike në të cilat ka ndodhur prishja.(Instalime Elektrike Prof. Dr. Vjollca Komoni)

-

Figure 14 Prekja indirekte (Electrical Instalation Guide, 2006)
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3.0. Deklarimi i Problemit
Problemi kryesor që kemi shqyrtuar është mbrojtja e sistemit energjetik nga dëmtimet e
ndryshme ose prishjet që ndrodhin në sistem. Në këtë punim shpjegohet puna e paisjes e cila i
detekton dëmtimet (gjendjet Jo normale) të sistemeve energjetike, kërkesat krysore ndaj kësaj
paisje dhe mënyra e veprimit të saj. Do të shpjegohen llojet e dëmtimeve, rrëziqet që I paraqesin
këto dëmtime në SEE dhe kohëzgjatja e dëmtimeve. Dëmtimet më të shpeshta dhe më të
rrëzikshme që ndodhin në një sistem elektroenergjetik janë mbigarkesat (lidhja e shkurt) dhe mbi
tensionet, për këtë arsyje duhet të përdoren siguresat dhe mbrojtja rele.
Temë tjeter të cilën e kemi prekur është edhe qëllimi I tokëzimit, rëdësia e projektimit të tij në
nënstacione, pjesët përbërëse të aparateve për tokëzim dhe llojet e tokëzuesve. Dhe krejt ne fund
kemi shqyrtuar goditjet nga rrymat elektrike, reziztencen që e paraqet trupi I njeriut ndaj ksaj
goditje dhe mënyrat e ndryshme të mbrojtjes së njeriut nga rryma (prekja direkte dhe indirekte ) .

3.1 Kontributi dhe Sfida

Qëllimi kryesor i mbrojtjes rele është izolimi I sistemit në një shkallë të lartë në mënyrë që
dëmtimet në sistëm të jenë sa më të vogla ose sistemi të mbetet I pa dëmtuar fare. Kërkesa
kryesore ndaj kësaj mbrojtje është qkyqja sa më e shpejte që është e mundur për të rikthyer
pjesën e shëndoshë të sistemit elektroenergjetik, koha e veprimit të saj duhet të jetë disa të
dhjetat ose të qintat e sekondit në mënyrë që të mos kemi ndërprerje të furnizimit me energji
elektrike ose rënje të komplet sistemit elekroenergjetik.
Mbrojtja rele bën qkyqjen automatike të pjesës së dëmtuar të sistemit dhe e bën veqimin e asaj
pjese nga stabilimentet e tjera që janë të shëndosha.
Kërkesat tjera që i parashtrohet mbrojtjes nga ana e sistemit janë siguria, selektiviteti dhe
ndjeshmëria. Dëmtimet që ndodhin në paisjet elektrike mund të jenë të rrëzikshme për njeriun
pandaj shtëpizat metalike të tyre lidhen me tokën më anë të elektrodave metalike sepse gjatë
prekjes së tyre nga ana e njeirut ato mund të vihen nën tension për shkak të prishjes së izolimit të
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tyre. Këto elektroda që futen në toke quhen tokëzues dhe përdoren për krijimin e një lidhje të mir
me tokën, në mënyrë që rryma elektrike të përcillet në tokë me një rezistencë sa më të vogël
Kontributi që jep tokëzimi i paisjeve elektrike është sigurimi i personelit që punon me ato paisje,
mbrojtja e material dhe përmisimi i punës së aparaturës. Pjesët përbërëse të tokëzimit janë:
tokëzuesit – pjesa elektropërquese që vendoset nën sipërfaqe të tokës dhe përcjellsi tokëzues që
është pjesa elektropërquese që vendoset mbi tokë
Përparësit e një sistemit të tokëzuar janë shpejtveprimi i mbrojtjes, prishtija zbulohet shumë lehtë
dhe shpejtë. Në rastin e prishjes së paisjeve elektrike eksiston rrëziku i goditjes nga rryma
elektrike e cila shkakton sëmundje serioze te njeriu.
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4.0 Metedologjia
Metoda të cilën e kam përdorur në këtë punim është përshkrimi i rolit të mbrojtjes rele ne
sistemin elektroenergjetik, kërkesat që i paraqet sistemi ndaj kësaj mbrojtje, përshkrimi i llojeve
të dëmtimeve në SEE dhe mënyrat e mbrojtes nga këto dëmtime. Në përgjethësi kemi specifikuar
instalimin e tokëzimit pjesët kryesore të tokëzimit dhe rrëziqet që i shkakton prishja e izolimit të
paisjeve elektrike.
Gjithashtu kemi vequar mënyrat e mbrojtjes nga goditja e rrymës elektrike të cilat janë : mbrojtja
me izolim elektrik , mbrojtja me vendosjen e pengesave , mbrojtja me rrethoja dhe shtëpiza ,
mbrojtja me ndarje elektrike, me ndërtimin e hapsirave të izoluara etj.
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5.0 Rezultatet
Duke pasur parasysh që në sistemet elektroenergjetike shfaqen shumë dëmtime dhe regjime jo
normale të punës atëherë vijmë në përfundim se duhet të bëjmë mbrojtjen e sistemit energjetik
me paisje e cila quhet mbrojtja rele. Qëllimi kryesor i përdorimit të kësaj paisje është se vepron
në mënyrë automatike për mbrojtjen e sistemit dhe vepron në një kohë shumë të shpejtë. Arsyje
tjetër e përdorimit të mbrojtjes rele është edhe ndarja e pjesës së shëndosh nga pjesa e dëmtuar e
sistemit, njëkohsisht mbron edhe paisjet e kyqura në sistem dhe nuk e lejon qkyqjen e tërësishme
të sistemit.
Tokëzimi është lidhja e ndonjë pikë të instalimit elektrik me tokën që mundëson mbrojtjen e
njeriut nga rreziqet që paraqiten gjatë dëmtimeve të izolimit të paisjeve elektrike të cilat
zakonisht nuk janë nën tension por që mund të vihen nën tension për shkak të prishjes.
Në qoftë se nuk përdoren këto metoda për mbrojtjen e një sistemi elektroenergjetik atëhere
humbjet do të ishin të mëdha si në paisje elektrike ashtu edhe në njerëz .Edhe pse kostoja e
instalimit të mbrojtes së sistemit është e lartë më mirë është që në fillim të investohet në mbrojtje
se sa të bëhet riparimi i të gjitha paisjeve të sistemit ose edhe ndërrimi komplet i tyre.
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6.0 PËRFUNDIM

Ky punimi përmban analizën teorike të tokëzimeve mbrojtëse dhe punuese në stabilimentet
elektrike,qëllimi i të cilave është sigurimi i personelit që punon në këto stabilimente,mbrojtja e
pajisjeve elektrike,tokëzimi i pjesëve të cilat në rast të dëmtimit mund të gjenden nën tension si
dhe përmirësimi i kualitetit të punës së aparateve .
-

Llojet e tokëzuesve ,

-

Shqyrtimi i tensionit të hapit dhe të prekjes , e poashtu edhe të rezistencës së
tokëzimit,

-

Dhe llogaritja e tokëzuesve .

Gjithashtu janë paraqitur edhe sistemet mbrojtëse të tokëzimit, llojet e tyre si dhe funksionimin e
tyre.Tokëzimi i rrufepritësit dhe nxehja e tokëzuesve.

CONCLUSION

The output on contents theory analyses of the protection and ëorking earth in electrical
equipments ëith the purpose of staff insurance ëhich ëorks ëith these equipments , protection of
electrical equipment, earthing of the parts ëhich can be in sub voltage in case of damage , and
quality improvement of equipment ëork.
-Earthing tips ,
- Study of step and touch voltage , and earth resistance ,
- Earthing calculation .
There are also presented protection system of the grounding,their types as ëell as their
function.Grounding lightning system and overheat of the grounding.
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